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Abstract: This article discusses the role and importance of phraseological units in our
language, brief conclusions on the formation and development of Uzbek phraseology, metonymic
expressions in the composition of phraseological units.
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Тилшунослик терминларининг изоҳли луғатида иборага қуйидагича таъриф
берилган: “Фразеологик бирлик. Тузилишига кўра сўз бирикмасига, гапга тенг,
семантик жиҳатдан бир бутун, умумлашган маъно англатадиган, нутқ жараёнида
яратилмай, нутққа тайёр ҳолда киритиладиганлуғавий бирлик. Турғун
бирикмаларнинг образли, кўчма маънога эга тури.” [8]
Ўзбек фразеологияси нисбатан янги соҳаларидан бири бўлиб, ўтган асрнинг
ўрталаридан шакллана бошлади. Дастлаб Е.Д.Поливанов, Ш.Раҳматуллаев,
Я.Д.Пинхасов,
А.Шомақсудов,
У.Турсунов,
М.Ҳусаиновларнинг
илмий
тадқиқотларида фразеологиянинг умумназарий масалалари тадқиқ қилинган.
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Таржима назариясининг етук олими Ғ.Саломов номзодлик диссертацияси ва қатор
монографик тадқиқотларида ўзбек тилшунослиги учун муҳим аҳамиятга эга
бўлган фраземалар таржимаси масалалари билан шуғулланди. Кейинги йилларда
мана шу йўналиш, яъни ўзбек тили фраземаларини бошқа тиллардаги, хусусан,
рус, инглиз, француз, немис, айрим туркий тиллардаги фраземалар билан қиёслаб
ўрганиш, ибораларнинг бадиий таржимадаги аҳамияти ва бу борадаги муаммолар
хусусидаги ишлар жадаллашди.
60-70-йиллардан бошлаб ўзбек фразеологиясини ўрганиш иши қуйидаги
икки асосий йўналишда ривожланмоқда: а) ўзбек тили ФБларнинг айрим
структурал типлари (масалан, феъл ФБлар, равиш ФБлар, гапга тенг ФБлар каби)
махсус ўрганила бошланди; б) ФБларнинг бадиий-услубий хусусиятларини
ўрганиш, ФБларнинг ифода-тасвир воситалари тизимида турган ўрнини тадқиқ
қилиш давом эттирилди. Бундай йўналишдаги ишларда асосан янги илмий
соҳа - фразеологиянинг кўпгина ўзига хос муаммолари ўрганилди ва ўзбек
адабий тилининг фразеологик таркиби янги-янги ФБлар таҳлили ҳисобига бойиб
борди.[1]
Кейинги
йилларда
Б.Йўлдошев,
А.Маматов,
А.Исаев,Ш.Абдуллаев,
Ш.Усмонова каби олимларбу соҳадаги изланишларни самарали давом
эттирмоқдалар. Бундан ташқари лингвопоэтик йўналишдаги тадқиқотларда ҳам
бадиий нутқ ёки
муайян ижодкорлар асарлари поэтикасини ўрганишга
бағишланган масалаларнинг таркибий қисми сифатида фраземаларнинг стилистик,
прагматик имкониятлари кенг ўрганилиб келинмоқда.
Умуман, фразеология
соҳасидаги илмий изланишларнинг назарий ва амалий масалалари Бекмурод
Йўлдошевнинг “Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда
тараққиёти” номли монографиясида батафсил ёритилган.
Мустақиллик йилларида ўзбек тилшунослигидаги дунё тилшунослиги билан
эркин фикр алмашув жараёни, янги-янги парадигмаларнинг вужудга келиши бу
соҳадаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириб юборди.
Жумладан,
“...фразеологизмларнинг ҳам худди бошқа луғавий бирликлар кабисемантик
тузилиш таҳлилига эътибор берила бошланди”.[3]
Изланишлармиз шуни кўрсатадики, фраземалар тадқиқида эътибор
берилмай келаётган бир жиҳат мавжуд бўлиб, иборалардаги кўчма маъноларнинг
қандай лингвистик ҳодисалар асосида юзага чиқиши масаласидир. Маълумки,
лексемалардаги кўп маънолилик метафора, метонимия, синекдоха ва вазифадошлик
ҳодисалари орқали ҳосил бўлади. Ибораларнинг ҳам лексик бирлик сифатида нутқ
материали эканлигини ҳисобга олган ҳолда масалага шу нуқтаи назардан
ёндашишни маъқул деб топдик ва қуйида метонимия асосида юзага келган
фраземаларни таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.
“Воқеликни образли тасвирлашда, уни китобхон кўзи ўнгида аниқ ва тўла
гавдалантиришда фразеологик
ибораларнинг
ўрни,
аҳамияти беқиёсдир.
Иборалар ҳаётдаги воқеа-ҳодисаларни кузатиш, жамиятдагимақбул ва номақбул
ҳаракат-ҳолатларни баҳолаш, турмуш тажрибаларини умумлаштириш асосида
халқ чиқарган хулосаларнинг ўзига хос образли ифодаларидир.”[2] Ана шу
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образли ифодаларнинг лингвистик асосларини ўрганиш тилшунослигимиз учун бой
материал бера олади.
Метонимия(юн. mеtоnymiа — қайта номлаш). Бир предмет, белги, ҳаракат
номини ўзаро ташқи ёки ички боғлиқлик асосида бошқа предмет, белги ёки
ҳаракатга нисбатан қўллаш; шундай қўллаш асосида бир предмет, ҳаракат, белги
номининг бошқа предмет, ҳаракат ёки белгига кўчиши. Метонимия сўзнинг янги
маънолари ҳосил бўлишида муҳим роль ўйнайди.[8] Шундай экан, мазмунан
лексемага тенг бўлган фраземадаги кўчма маънонинг юзага чиқишида метонимик
маъно кўчишининг ҳам ўрни бор.
Бизнингча, “бир пул қилмоқ”, “бир пул бўлмоқ”, “бир ёқадан бош
чиқармоқ”, “дўпписи яримта”, “ичи қора”, “юзи қора”, “ёстиғини қуритмоқ”,
“калаванинг учини топмоқ”, “даққиюнусдан қолган” (варианти: “алмисоқдан
қолган”), “енг ичида иш битирмоқ”, “издан чиқди”, “изига тушди” каби иборалар
метонимик асосда пайдо бўлган.
Масалан, “ичи қора”, “юзи қора” ибораларини олайлик. ЎТИЛда қораранг
билдирувчи сифатнинг ўндан ортиқ маънолари изоҳланган бўлиб, кўчма маънода
умуман,салбийбелгини,салбийбелгигаэгаликнибилдириши,
“ёмон”
маъносини
бериши таъкидланади. [7] “...қора сўзи отлашганда, ундан феъл ясалганда ҳам,
эпитетли бирикма таркибида келганда ҳам ўзининг манфий оттенкалари билан
актуаллашади, лирик қаҳрамон ички оламидаги нохуш кайфиятлар ифодаси
сифатида тасвирийлик касб этади. [4] “ичи қора”, “юзи қора”ибораларида эса
шахснинг салбий жиҳатлари бўрттириб тасвирланади. Демак, қора рангдаги
нохушлик, тундлик семаларига боғликлик асосида юзага келганлигини ҳисобга
олиб, бу ибораларни метонимик маъно кўчиши деб ҳисоблаймиз.
“Ёстиғини қуритмоқ”ибораси
публицистик ва бадиий услубда кенг
қўлланилиб, ўлдирмоқ, йўқ қилмоқ маъноларини билдиради. Ёстиқ- бош остига
қўйиб ётиш, ён-бошлаш, суялиш учун ишлатиладиган юмшоқ буюм; болиш.[6]
Гап шундаки, ёстиқ тирик одамга ишлатилади, яъни ақидага кўра ўлган одам
(маййит)га ёстиқ ишлатилмайди. Демак, шунга асосланиб “ёстиғини қуритмоқ”
ибораси юзага келган.
Баъзи фраземаларнинг мазмун плани турли ақида ва ривоятларга бориб
тақалади. Масалан, “дақёнусдан қолган” (сўзлашув тилида “даққиюнусдан қолган”)
ибораси эски, қадимий маъноларини англатади, маъно тараққиёти натижасида эса
“яроқсиз ҳолга келган” маъносида ҳам қўлланилади.
Дақёнус, даққиюнус [арабча<лот. қадимги Рим императори Диоклетиан
(Dioclttianus, милодий 284-305)нинг Шарқ халқлари орасидаги номи] [5].Бу ном
илмий-адабий манбаларда баён қилинишича, Қуръони Каримнинг “Каҳф” сурасида
келтирилган “асҳоби каҳф” воқеасидаги золим подшоҳнинг исмидир. «Каҳф» сўзи
«ғор» маъносини англатади. Сурадаги асосий қисса қаҳрамонлари – Роббларига
иймон келтирган ёш йигитлар ўз замонлари подшоҳининг зулмидан қочиб,
иймонларини сақлаш мақсадида ғорга кириб оладилар ва ўша ерда илоҳий
мўъжиза содир бўлади. Суранинг номи шундан олинган.Золим подшо Дақёнус
уларни қидиртиради, бироқ тополмайди.Улар Аллоҳ иродаси билан уч юз йилу
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тўққиз ой ғор ичида уйқуда ётадилар. Уйғонгач, қанча ухладик, дея ўзаро
баҳслашадилар. Бири тўққиз ой, бошқаси тўққиз кун, яна бири бир кун бўлди, деб
тахмин қиладилар.Кунга қарайдилар: уйқуга кетишаркан, қуёш кунюрарда эди,
энди қайтган, уфқ томон оғган эди. Охири: “Қанча ўтганини Худо билади”,
дейдилар. Очиққанларини сезгач, бирортамиз шаҳарга тушиб, бирор егулик олиб
келайлик, дебкенгашадилар. Улардан бири йўлга чиқади. Бозорни топгач, нон олиш
учун сотувчига пул узатади. Сотувчи: “Хазина топган кўринасан, бу қадимий
тангалар-ку, мени шерик қилмасанг, подшога айтаман”, деб уни қўрқитади. “Бу
нима деганинг ахир, – дейди йигит. – Биз кеча тоққа чиққан эдик. Қорнимиз очиб,
бугун нон олгани келдим. Пулниол ва нон бер”. Сотувчи унамайди ва уни подшога
олиб боради. Подшо Ястағод деган мусулмон экан, эли ҳам мусулмон экан. Подшо
ундан кимлигини, қаердан келганини суриштиради. Тамлихо ўтган гапларни айтиб
беради. Подшо уламодан: “Китобларда шу гаплар борми?” деб сўрайди. Бир олим:
“Мен бир китобдан топдим. Дақёнус даврида олти йигит қочиб, тоғдаги ғорда
қолган экан”, деб маълумот беради. [Ривоят қисқартириб олинди. Қаранг: Асҳоби
каҳф ўзбек адабиётида.saviya.uz]. Хулоса шуки, «дақёнусдан қолган»ибораси ана шу
ривоят мазмуни асосида эски, қадимий, яроқсиз ҳолга келган маъноларини
ифодалаш учун пайдо бўлган.
Таҳлиллардан кўринадики, оғзаки сўзлашув ва бадиий услуб доирасида кенг
қўлланадиган, миллий ва умуминсоний тушунчаларни образли ифодалашга хизмат
қиладиган
иборалар
шаклланишининг
лисоний
асосларини
ўрганиш
тилшуносларимиз учун бой манба бўлиши шубҳасиздир.
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